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СЎХ КОНУС ЁЙИЛМАСИ ТУПРОҚЛАРИ ХОССАЛАРИНИНГ
СУҒОРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЎЗГАРИШЛАРИ
Хошимов Азамат Назиралиевич
Қўқон давлат педагогика институти
Аннотация: Мақолада Сўх дарё конус ёйилмасида шаклланган суғориладиган
тупроқларнинг кимёвий ва агрокимёвий хоссалари, экологик-мелиоратив ҳолати ва
тупроқлари таснифи ёритилган. Тупроқларнинг механик таркиби, тупроқларининг
генетикавий моҳияти ва систематик ҳолати кўрсатилган.
Таянч сўзлар: конус ёйилма, кальмотаж, агроирригацион қатлам, ўтлоқи-ботқоқ
тупроқлар эволюцияси, генетикавий қатламлар, гумус, карбонатли қатлам.
ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВ КОНУСА ВЫНОСА Р. СОХ СВЯЗАННЫЕ С
ОРОШЕНИЕМ
Азамат Назиралиевич Хошимов
Преподаватель Кокандского государственного института
Аннотация: В статье охарактеризованы химические и агрохимические свойства
орошаемых почв конуса выноса реки Сох, экосистемно-мелиоративное состояние и
классификация почв, Показаны механический состав , генетическая основа и
систематическое состояние почв.
Ключевые слова: конус выноса, кальмотаж, агроирригационный горизонт, луговоболотные почвы, эволюция почв, гумус, карбонатный слой
PROPERTIES CHANGING UNDER IRRIGATION OF SOIL OF THE SUKH
CONE SPREADING
Azamat Naziraliyevich Khoshimov
Teacher of Kokand state pedagogical institute
Abstract: The article describes properties of irrigated soils of the Sukh river cone,
ecosystem-reclamation state and classification of soils, agrochemical properties of soils developing
on the territory. The mechanical composition of soils, genetic basis and systematic condition of soils
are shown.
Keywords: cone spreading, peripheral, clay, calge, agro-irrigational stratification, evolution
towards wetlands, mineralization, genetic stratification, humus content, carbonate stratum.
Сўнги ўн йилликларда Сўх конус ёйилмаси ва унга туташ ҳудудларда бир
қатор тадқиқотлар ўтказилиб, тупроқларнинг тадрижий ривожланиши (Исақов,),
геокимёси (Юлдашев, Исагалиев, 2012) [10], кимёвий ва физикавий хосса ва
хусусиятлари, унумдорлиги ҳамда уларнинг ўзгаришлари
[ТАИТИ,2017],
мелиоратив ҳолати ва уни яхшилаш бўйича кўплаб янги маълумотлар олинди. Бу
маълумотлар ўтган аср тадқиқотлари - Кимберг Н.В., Пудовкин Б.В. (1936), Горбунов
Б.В., Кимбер Н.В. (1936), Кимберг Н.В. (1974), Панков М.А. (1957), Разанов А.Н. (1951)
- натижаларидан жиддий фарқ қилади ва тупроқлар унумдорлигининг сифат
ҳолатини қайта баҳолашни, хулоса ва тавсияларни амалиётга кенг татбиқ этишни,
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тупроқ ресурсларидан фойдаланишга замон талаблари даражасида ёндашишни
тақозо қилади.
Маълумки, Сўх конус ёйилмаси табиий географик шароитларига кўра юқори,
ўрта ва қуйи қисмларга бўлинади. Юқори қисми “яланғоч” тош-шағалларидан, қумшағалли жинслардан таркиб топган, ҳудуд юзасининг анчагина қисми қум, қумлоқ
ва енгил қумоқ каби кальмотаж жинслари билан қопланган. Чучук сизот сувлари
катта чуқурликда жойлашган, юзаси очиқ, ҳимояланмаган. Ер ости сувлари
захираси катта бўлиб, ер ости сув омбори ҳисобланади. Бу сувлар Қўқон шаҳри ва
унинг атрофи учун ичимлик суви вазифасини ўтайди.
Конус ёйилманинг юқори шағалли қисмида инсоннинг омилкорлиги туфайли
кальмотажланган тупроқлар номини олган сунъий тупроқлар юзага келган. Уларда
сабзавот, полиз ва техника экинлари етиштирилади, мевали боғлар кенг ривож
топган. Кальмотаж қатлами қалинлиги 20-50 см.дан 1-1,5 м гача бўлиб, тупроқ
кесмасида суғорма деҳқончиликда фойдаланиш даврининг узоқ-яқинлигига кўра
агроирригацион қатлам ажралади. Унинг остида генетикавий қатламларга
табақаланмаган қум-қумоқ жинслар ётади. Гумус миқдори устки қатламда 0,5-0,8 %,
айрим жойларда 1% га етади.
Конус ёйилманинг шағалли ҳудудида чорвачилик ва парандачилик
комплекслари жойлаштирилган, катта-кичик корхоналар ишга тушган ва янгилари
қурилмоқда (спирт заводи, мелкомбинат, цемент, бетон цехлари), тадбиркорлик
объектлари (ДСП, шифер, йўлка қоплама плиталари ва ҳ.к.), ташкил этилмоқда.
Қишлоқ хўжалик экинлари учун ўзлаштириш жараёни ҳам жадал тус олган.
Калмотажланган ер майдонлари кенгаймоқда.
Бу ҳудудда эркин иқтисодий зона режалаштирилган, унинг қурилиши жадал
давом етмоқда. Ер юзасидаги ҳар қандай ўзгариш ер ости сувларига таъсир қилади.
Тош-шағалли қатламларнинг сув ўтказувчанлиги юқори, инфильтирация кучли.
Натижада яқин ўтмишда юқори сифатга эга бўлган Сўх ер ости сув омбори
сувларининг сифати бузилган, улар айни вақтда иккинчи категорияга ўтиб қолган.
КФК ёйидан 4-4,5 км жанубда шағаллар сатҳи ер юзасидан чуқурлаша
бошлайди, шу жойдан конус ёйилманинг, сизот сувларининг ер юзасига
яқинлашиш ва сизиб чиқиш гидрогеологик минтақасига мос келадиган ўрта қисми
бошланади. Унинг литологик тузилишида қумлоқ, турли қумоқ ва гилли жинслар
иштирок этади. 3-8 м чуқурликдан шағалли ётқизиқлар бошланади. Ҳудудда
зовурлар тўри кучли ривожланган бўлиб, улар воситасида гидрокарбонатли ва
гидрокарбонат-сульфатли чучук сизот сувлари сатҳи 1-1,5 м чуқурликда ушлаб
турилади.
Конус ёйилманинг юқори ва ўрта қисми учун характерли бўлган радиал
чўзилган ясси баландликлар ва улар ўртасидаги ботиқликлар конуснинг қуйи
қисмида текисланиб кетади. Умумий кучсиз нишаблик шимол, шимолий-ғарбга
йўналган. Ҳудуднинг литологк тузилишида кўп қатламли қумоқ, гил, қум ва
қумлоқлар иштирок этади. Табиий ҳолда бу ҳудуд сизот сувларининг турғун зонаси
ҳисобланади. Аммо ҳозир сизот сувларининг сатҳи коллектор-зовурлар тўри
ёрдамида 1,5-2,0-3 м чуқурликда сақланади. Уларнинг ўтмишда ўрта ва кучли бўлган
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минерализацияси ҳозирда ўрта ва кучсиз даражагача пасайган. Уларнинг кимёси
сульфатли.
Сўх дарё конус ёйилмаси чўл минтақасида жойлашган, ва унда тупроқ ҳосил
бўлиши жараёни гидроморф шароитларда кечади. Бу ҳудудда суғорилма
деҳқончилик кўп асрлик тарихга эга. Суғориш сувлари келтирилмаларининг
ётқизилишидан тупроқ хосса-хусусиятларининг ўзгариш даражасини белгиловчи
агроирригацион қатлам ҳосил бўлган. Чўл воҳа тупроқлари ҳосил бўлиши
жараёнининг биринчи босқичида тупроқларнинг табиий хоссаларига ишора
қилувчи белгилар сақланиб қолган, агроирригацион қатлам қалинлиги ҳайдалма
қатлам қалинлиги (20-30 см) доирасида чекланган. Бу ҳолларда тупроқлар типча
даражасида – суғориладиган ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи-ботқоқ тупроқлар
номи билан, ўзига хос янги хоссаларга, белгиларга эга бўлган 50-60 см қалинликдаги
агроирригацион қатламли тупроқларни ўтлоқи ва ўтлоқи-ботқоқ воҳа тупроқлари
номи билан ажратдик.
Саз тартиботидаги суғориладиган ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар конус ёйилмаси
ўрта қисмининг шағалли юқори минтақачага яқин жойларида тарқалган. Бу
тупроқларнинг морфологиясида агроирригацион қатлам аниқ шаклланган эмас. 2025 см ли ҳайдалма қатлам кўкимтир жилвали тўқ сур тусли, майда кесакча
структурали, унинг остида зич қовушмали мергеллашган, глейли қатлам ётади.
А.Н.Розанов (1951) [8] ва М.А.Панков [5] (1957) бўйича ва уларга таяниб Н.В.Кимберг
(1975,) [4] келтирган маълумотларда гумус миқдори суғориладиган ботқоқ-ўтлоқ
тупроқларда 2-4 % бўлганлиги кўрсатилади. Аммо бизнинг тадиқотларда бу
кўрсаткич 1,7-1,8 %, жуда кам ҳолларда 2 % дан ошади. Гумус миқдорининг
камайиши
суғориладиган
деҳқончилик
шароитларида
микробиологик
жараёнларнинг кучайиши, шунингдек 60 йиллардан буён тинимсиз экилган ғўза ва
беаёв қўлланилган минерал ўғитлар билан боғлиқ.

Кесма
т.р.

1-жадвал
Сўх дарё конус ёйилмаси ҳудудида ривожланаётган тупроқларнинг
агрокимёвий хоссалари
Чуқур-лиги,
Гумус,
Азот,
P2O5
K2O
P2O5
K2O
см
%
%
Ялпи миқдори, Ҳаракатчан
мг/кг
шакллари, %
Конус ёйилманинг юқори шағалли қисми
Кальмотажланган тупроқлар

83

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 8-сон

1

4

7

9

0-22
22-38
38-52
0-27
27-41
41-62

0-25
25-50
50-78
0-30
30-55
55-85

12

0-28
28-44
44-69

15

0-33
33-58
58-80

0,950
0,625
0,314
1,190
0,870
0,575

0,080
0,078
0,013
0,110
0,091
0,060

0,19
0,15
0,10
0,15
0,13
0,08

1,50
1,67
1,35
2,25
2,15
1,90

Конус ёйилманинг ўрта қисми
Ўтлоқи-воҳа саз тупроқлар
1,69
0,108
0,20
1,15
0,77
0,051
0,15
0,87
1,15
0,072
0,25
0,68
1,65
0,072
0,18
1,50
1,05
0,060
0,16
1,45
0,90
0,061
0,15
1,30
Конус ёйилманинг қуйи қисми
Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлар
1,37
0,107
0,23
1,47
0,98
0,064
0,24
1,40
0,45
0,037
0,21
1,24
Ўтлоқи-воҳа саз тупроқлар
1,15
0,117
0,30
1,40
0,90
0,056
0,27
1,22
0,65
0,049
0,25
1,15

7,5
5,7
5,0
18,1
9,15
7,0

97
100
85
151
135
120

11
8
8
14
12
10

195
115
90
300
280
270

14
12
12

325
290
275

13
12
12

310
295
250

Айтиш жоиз, суғорилма шароитларда гумус миқдорининг камайиши илмий
адабиётларда кенг ёритилган.
Тупроқлар шўрланган эмас, гипс миқдори жуда кам. Тупроқ кесмасида яққол
ифодаланган карбонатли қатлам мавжуд. Карбонатлар миқдори юқоридан пастга
томон ортиб боради ва карбонатли қатламда 15-20% га етади ва ундан ошади.
Ўтлоқи-воҳа соз тупроқлар Сўх дарё конус ёйилмасининг катта майдонларини
эгаллаган. Бу тупроқлар воҳа тупроқлари пайдо бўлиши жараёнининг юқори
босқичини ифодалайди. Деярли бир хил механик таркибли ва оч кўкимтир-сур
тусли агроирригацион қатлам 30-60 см қалинликка эга. Гумус миқдори бу
тупроқларнинг устки қатламида 1,5-1,7 % бўлиб, тупроқ кесмасининг қуйисига астасекинлик билан камаяди.
Ўтлоқ-воҳа соз тупроқлар кесмаси учун юқори карбонатли қатлам тавсифли.
Бу қатлам ўта зич, цементлашган бўлиб “шох” номи билан юритилади. Унда
карбонатлар СО2 си миқдори 25-27 % га етади ва баъзан 30 % дан ҳам ортади.
Тупроқларнинг механик таркиби конус ёйилманинг ўрта қисмида ҳам, қуйи
қисмида ҳам М.А.Панков [5] (1957,) тавсифлаганидек турли хил: ясси
биландликларнинг юзаларида енгил қумоқли ва қумлоқли тупроқлар жойлашган,
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баландликларнинг ёнбағирликлар бўйлаб оғир ва ўрта қумоқли тупроқлар, ясси
ботиқликларда эса гилли тупроқлар жойлашган. Бу тавсиф тупроқтаги – замини
жинсларига ҳам тегишли. Замин жинсларининг механик таркиби қум ва қумлоқдан
оғир қумоқ ва гиллгача ўзгаради. Оғир механик таркибли қатламларда қум ва
қумлоқ қатламчалар ва линзалар учрайди.
Сўх дарёси конус ёйилмасида шакл топган ўтлоқи-воҳа соз тупроқлар
кесмасининг яна бир хусусиятига эътибор бериш лозим. У ҳам бўлса кўп йиллар
давомида тинимсиз берилаётган техника ишловлари натижасида юзага келган
ҳайдов ости берч қатламидир. Унинг қалинлиги 5-10-20 см тенг, зичлиги 1,6-1,7 г/см3
га етади, баъзан ундан ҳам ортади. Бундай зичликдаги қатлам ўсимликлар илдиз
тизимининг эркин ривожланишига имкон бермайди, натижа эса ҳосилдорликнинг
пасайишида ифода топади. Берчни юмшатиш зарур, аммо тадқиқотларимиз
давомида ёйилма ҳудудида бундай чора-тадбирни қўлланганига оид маълумот топа
олмадик.
Шундай қилиб, инсон омилининг ер ресурсларига бўлган кучли таъсири Сўх
дарё конус ёйилманинг юқори тош-шағалли қисмида кузатилмоқда. Ҳудудни
ўзлаштириш халқ хўжалиги ривожланишидан келиб чиқадиган зарурият, аммо
унинг салбий жиҳатлари ҳам мавжуд-ки улар атмосфера ҳавосининг буғланишида,
чиқиндиларнинг тўпланишида, оқар сувларнинг ифлосланишида, қолаверса ер ости
ичимлик сувлари сифатининг ўзгаришларида, гипсометрик қуйи ҳудудлардаги
мелиоратив ҳолатнинг ёмонлашувида намоён бўлмоқда.
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